**БОРОТЬБА ЗА ЗМІНУ СТАТУСУ КРИВОГО РОГУ.**

Вперше питання про необхідність створення Криворізького повіту поставив Херсонський губернатор В. Клушин у березні 1860 року. Він звернувся до Ради Міністрів з проектом поділу губернії на 8-9 повітів замість шести. Там, зокрема, йшлося про виділення Криворізького повіту [1]. Проте ця ідея не була підтримана в столиці. Тоді в 1860 році Криворізька сільська громада звернулася до Міністерства внутрішніх справ Російської імперії з проханням про перейменування державного поселення Кривий Ріг у містечко. 27 грудня 1860 року імператор Олександр ІІ підписав відповідний указ [2].

У вересні 1862 року дворянські збори Херсонського повіту запропонували розділити його на Херсонський і Криворізький. Сенат з цього приводу не прийняв ніякого рішення [3].

У 1866 році вже Катеринославське губернське земство розпочало клопотання перед урядом про створення Криворізького повіту і приєднання його до Катеринославської губернії. Херсонське земство заявило протест і наполягало на залишенні Криворізького рудного району в складі Херсонської губернії [4].

7 грудня1889 року Катеринославські земські губернські збори обговорили питання про приєднання містечка Кривого Рогу до губернії, яке з початку року розглядалося в Петербурзі. Повідомлено, що справа вирішиться без територіального переділу губернії. Планувалося призначити до Кривого Рогу спеціального посадовця для спостереженням за порядком [5].

Наприкінці квітня 1903 року в усіх повітах Херсонської губернії було розглянуто проект створення нового Криворізького повіту. Всі повіти виступили проти, мотивуючи це великою втратою прибутків і необхідністю підвищувати податки [6].

17 жовтня 1903 року Херсонська губернська управа більшістю голосів (2 проти) прийняла рішення про клопотання перед урядом про залишення Херсонської губернії в старих межах і Криворізький повіт не виділяти в окрему адміністративну одиницю [7].

У 1912 році жителі Кривого Рогу звернулися до Миколи ІІ з проханням надати містечку статус повітового міста з утворенням однойменного повіту. Було зроблено всі відповідні узгодження і планувалося в 1913 році до 300-річчя династії Романових отримати новий статус. За цей час Херсонське губернське земство відрядило делегацію до Сенату і домоглося зміни рішення. В новій редакції Кривий Ріг ставав заштатним (безповітовим) містом. На загальному сході жителів було прийняте рішення відмовитися від такої «сумнівної честі»[8].

Після Лютневої революції громада містечка звернулася до Центральної Ради з проханням переглянути адміністративний статус Кривого Рогу – ц було їм обіцяно. Проте уряд М. Грушевського не встиг прийняти відповідне рішення в зв’язку з приходом до влади гетьмана П. Скоропадського в квітні 1917 року [9].

Повітовим містом і центром однойменного повіту Кривий Ріг було самочинно проголошено 27 лютого 1919 року на Першому з’їзді рад Криворіжжя. Уряд Х. Раковського це рішення затвердив 23 квітня 1919року.З цього часу і до 1975 року влада не робила спроб змінити історичний статус міста.

Питання про створення Криворізької області почало ставитися перед облвиконкомом і Радою Міністрів УРСР в середині 70-х років ХХ сторіччя. Робота активізувалася в 1983 році, коли Державна експертна комісія Держплану СРСР при розгляді техніко-економічних основ генерального плану розвитку міст прийшло до висновку, що Раді Міністрів УРСР необхідно вирішити питання приведення юридичного статусу міста у відповідність до його народно-господарчого значення. Малося на увазі створення Криворізької області, або надання Кривому Рогу статусу міста республіканського підпорядкування. Було створено робочу групу для підготовки відповідного проекту рішення на чолі з головою виконкому Г.І. Гутовським. До її складу ввійшли перший секретар міського партійного комітету С.І. Стежко, голова міської планової комісії С.В. Нєженцев та інші посадові особи. В процесі підготовки необхідних документів до Держплану СРСР були вирішені питання узгодження з 33 союзними міністерствами і відомствами. Проте створення нової області було відкладено під приводом, що буде потрібно ламати зв’язки, які історично склалися між районами і містом [10].

Міська влада повторно звернулася до проекту отримання статусу міста республіканського підпорядкування в червні 1990 року. Проте Верховна Рада УРСР визнала це недоцільним [11].

**Джерела та література**

1. Отчет Александрийской земской управы за сентябрь 1903 г. – Александрия, 1903. – С. 71.

2. Городские поселения в Российской империи. Т. 5, ч. 2. – СПб. – 1865. – С. 228.

3. Там же…, с. 71.

4. Систематический сборник постановлений Херсонского уездного земства за 1865-1891 годы. – Херсон, 1894. – С. 728.

5. «Екатеринославские губернские ведомости», 1889, 7 декабря.

6. Отчет Александрийской земской управы Александрийскому земскому собранию 23-24 сентября 1903 года. – Александрия, 1904. – С. 68-69.

7. Отчет Херсонской земской управы за 1903 год. – Херсон, 1904. – С. 37.

8. Деловой и коммерческий Кривой Рог и его рудничный район. – Кременчуг, 1914. – С. 162.

9. Фукс Э.К., Вареников И.П. Кривой Рог и его роль в мировой промышленности. – Кривой Рог, 1919. – С. 9.

10. «Червоний гірник», 1989, 29 серпня.

11.«Червоний гірник», 1990, 20 червня.